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Summary 
CZlrnare change confronts us all ~ 4 t h  enormous prc~blems. Research iuiro the ~llfluelt~ce of 
hutman actlan. on clhmate charrse, via the rnlzanced green laousr effect, hils led 
governments tliirouglrout the world co set poLelv goals to  reverse the human cnustbs of 
g-lubal warming. Reduung energy consillmpaon and tl~ereby reduc~ilg the ernlsslun of CC3I: 
contributes to t h s  reversing task and is, ~ndced, stimulated by go\.ernrnental policy. 774s 
policy consists of sarnulatlng energy consematlor1 rccl-incalog and rene\\p:ilble eiiergy 
technology and Imrestmenls in energy corrsen~aricm and renewable etlergy. 
Ueveloplnerlr of energy consenration tecl-rnologies, by ~tself, rloes aiot conserve elzerp, 
C5nly i f  target g o u p s  use energy cot.rser\Truucrn and renrwable energy tcchnolog~es, cr~ergy 
will be conserved. Tlze Dwch Government has specvficalliy targeted the users snd owmrs 
of busld~ngs as being large encrgy cunsun-rcrs. 8 y  stitnulating these target g~olmp.i to 1~enJ 
their investrner~t behaviour m h e  d~recuanz of energy consenrauon ancl rencawble energyx 
r l ~ e  built environment \v~,lrll conserve energy, ~ r d  contribtztc co clima~e change poL~c\v 
This disserta~lon answers the key question: In urllat \vaj IS at possrble to ciie~~clop ih well- 
reasomed intcnrerraorm strategy ru itztluence the actors \xpithit~ chc targco group of l~ousrlzg 
assoctatEons to invest en energy conservation measure5 and renewable energy. 
hrrswer~~rg this question we also rncet the need of the klinlstry ull 1-luuslrcg fot ail 
intervendon stt-area? wtJ1 well-reasoned instrurnencs to stirnulare tavgcc gmups  KO iizvcst 
Inore in energy conservar;zan. This kej- quesuorr is focused on realhzmg behavioural 
change. And therefore a change orie~zted approach was followed, provided by the 
p1:urning and ev;alwatlun frarnelvork of Green and Kseuter (19991, the PIPEC,T;L)D- 
1'ROCEI-D model. To examme  he change processcl; of thc target g a ~ p  D ~ G  daff~~shon of 
lnnolisluclln theory of Rogers (1995) was used, and specrfically rcla~ecl l c ~ t  ~ h c  ~ C ~ O ~ J I I O I I  C S ~  
Ilancrvatloz1s by the mainstream the lrigll-tech markrctrag rnodcl of hluorc.  (21302) \via% itset!. 
In  the Incroductwry chapicr 1 the encrgg cconscrvalaolz polrc) was clc%crrl>ecl In broad 
ourlilie :tparlnsb t1-r~ backgro~ancl of rhe envrtonnlenral poltcy, t u  inakc ~ h c  lo-2pnrLwncc of 
the target g o u p  a p p r ~ a c i ~  clear. 
The PRECEDE-PROCEED model van Green en Krcuter (1999) 
I n  chapter 2 rile plarvn~ng and evalrl~tlon karnewnrli LIT Cheela and Kreurer j19i)Yj, the 
PWECEDC-IJRQCEIXD n~odel, was applied to design lntcrwelzruonz; I(> ~nflucmce rhe 
I3el.ravlouc of tl-re target g c ~ u p  o f  housing assoctancjns. 'The PR11((71:L3111-rnudd rest5 cln 
the arsurnpuon thar rlec~grung and planning m mtervenuon strategy that silrnula~n 
behavloural change strongly depends on knowng the dcrcrrrunarrt\ of bchavlour and 
tnowalg what rncthods effectively influence thaw detrrrn~nants ro rtnmulare such a 
change. Wc define a dcresmrnaslr ro be: "a complex of factors that me&ate or  influence 
behavirsurall change: of an actcsr In thc target group". 
In our apphcarion of the Green and f ieurer  madel we fallowed their assuniption that the 
cleterrnxnants consist o f  three main groups of factors: 
1 . Prcdispo.9ing facrors, which arc especially organizaaion-interns1 antecedents to 
t>eha\ir,ur. They motivate rhc behav~our and ~nclude: awareness and knou~ledgc, 
c)rg:inizational norms, swblecuve norms, atnmde, self-efficacy, and intention. 
2. Enabling ficrors, whsch are the external and siaational antecedents to behawour. 
T h q  facilimre the rcallzataon of the new behaviour. These factors relate to external 
resources ancl NCW ~ k l l l ~ .  ltesources Include external financial, rechnlcal and 
o r~~nrzauona l ,  and judlclal resources. Rxamplles are subsidies, englneermg adwce, 
regdat~uns.  
3. Rcinfo~cingfict~~s arc chose consequences of an actron whtch dete~mrne whether the 
orgamdatioia recclues feedback. 'These factors lnrcludc: feedback of pecr organazatlons, 
aclvicc and feedback from power f~~ l  and significant organ~zauons (c.g. authornues 
offer~ng sdirnulatlng subszdics and enforcing ollsligadons), and fecdback from customers. 
Determinants of behavjour 
To establish the determinants &at arrfluence their energy-rclatcd behavlour, ure first 
surve)~cd t11e aasger p a u p  of housmg assouaaons, anid we established thc~r  cnusgy related 
beh:~v~o~it. - the degree to wluiclu they take energT consenwuon measures in their housing 
stock. Chapter 2 reports the design and the results of &rs szmfey. The results were that 
28% of the total varlance of encsg! related lehaviour coulit be expla~ned bj the 
cleterminants studiecl rn ~Yle survey. W i e n  taken separately, the determinants explamned the 
vnrlnnce : I S  followf;: 
- C;rvrtlg prlorrt) to elzet.gjt conseiwtlorz ln relation ro "q~al~ry-r>rf-hfe"~ "prot~ct~oa4 
ap ln l t  b l~rglar~ ": I I)%; 
- I-laving a 'kcc?lvenant H ~ I ~ I I Z  local aurhorrty": 8.8'5'0; 
- Iislergy conserv;ItjoII as :I means (-31'"cosa-sxv1rig" b.S"/~j; 
- "'he 13rcwme o h n  '"cnrrgy cnnservauoii cl~nmplcan" . 6.7 "4 
- 7'he prcscrace O F  "litrowlc~lgc about energy conservar~on". 8.4Oh; 
- Us~orgy ceonsemjztlon cantributirrg to "luo~lsing comiort". 5.3%. 
117 urcler A C J  est:th11sh fro111 tlre dctcrrz-rlnants o l  the target group lvlzich facrors of the 
~nodcl are most iul~portant, thc rclatlor~shlp B~cnveen the dccemunants c ~ f  elue rarget group 
a13cl X I I ~  prcd~spos~ng, er~abllng and relalcorcing factors o h  t l ~ c  nrcldcl was analy~ed. 
Of ihc predisposing factors, "st~itucie" is the swoslgest, Foliou.ed b ]~  "subjecnvc norm" 
a~lcl ""self-cfficacz-'" ""iL\vareness" a11d knowledge" and do not play ~tnportant roles. Wf 
tluc enabling factors, "technlcid re\ources" 1s the strongest and "f2nancial r e so~~rces~ '  
plays only a weak sole. "Feedback of peer orpnizaricmsm 'and 'Yeedbacb; of alve arud1orit.v"' 
are the smongesr reinforcing factors. 
Palicy instruments and determinants 
F u n h e m o r e  in Chapter 2 the actme ~~yged ien i s  of the four 111in q e s  of policy 
instrulrnents - ~udlicial, economic, cornmmnhca~ve ~ns~rume~zss ,  and phys~cal pro\-. ,isior~s - 
were established. T o  this end, we rev~ewed the hterature In the field of policy insmurnel~cs 
and mtementrons, and dctern~~laed the ~nstrumerits\lngluences o n  rile facrars of the wl~odcl 
that make up the determnmts  of b e h a ~ ~ i o ~ ~ r .  i\ nutlabcr of experts 111 the fielcls c~f  
behawoural change and policy ~nstxuments ludged t l~ese "xcuc-e ingbocd~ents'%oT the policy 
iemsrxumenrs, 
The  policy msmlrnent 'covenant' has notably influellce o n  rlie factors attitude srlcr 
feedback of  authorities. The instrument 'infornaatla~m and promotion' lnas umfluence on  
the factors awareness, actiiude and new slulls. The pohcy iilsrlutmeilt 'personal advice' has 
influence o n  knon~lcdge, self-efficacy, orgarrmzacio~nal resuurces arad niea; sk~lls. 
We  then ~nalrched the acdve ingredients of the instr~u~z~cnts \v~tEa the strongex1 bel-zilvioural 
fc~ctors of energy-relevant belqax-iour of housing associafions. This gave a list of rEre 
potentially most effectlye inscrurnents. From this \tie conclude tlvat effective judic~al 
instruments are covenants a i d  agreements, combincrl ~ 3 1 t h  enfo~orce~~~en~t. E c o i ~ r s ~ ~ l ~ c  
insuuments arc hardly relevant for housing assoclauorus. I?,ffcc~~\se commuillcatne 
Insamments give tiiforrmatkon a d  personal advice, ancl promote ancl demonstrate energ?- 
rela.ted technologies. Infrastructwral provisions are also effective. 
Segmentation loaf the target g x o ~ ~ p  in: early market and mainstream market 
In  Clzaprer 3 tllr [act that targer groups ,Ire not hor~zogcneo~~s 111 thew bel~a\rar)urnl rhrz~lge, 
was taken lilcn consideration. Chnnges 1111 targct group 13~IZasio~~r al\tr~~\zs rbllnw a gt.adw:~l 
pattern. h s t ,  a relatively small group adopt an nnnovatlon (the e a r k  ado~~ccrs)  ant! tslhcr 
adopccrs follow Ilarec. In ;7 nutshell, thc cliffuslna~ rlzeory olRugers (19g.5) stales c h a ~  some 
peoplc or organlzaoozls are morc wllhng tu change and thcy adopt mrlos atlrsns rclscivcly 
f a s~ ,  while others "want auld wc". 
In the ex~sloratave studq' reported here was invesugaocd how she largelt group of  Inousu~~g 
absociatrons can be srrgniientcd into catcgones based on  the rale of adoption (a~loprcr 
categoncz), and how the behaviuur of ;ldoprers belong~ng to those dtffercna calegoncs 
cadi t c  effecuvely ~nflucncecl. \Ye h e n  compared rhe cilffcrenccs in I>elvav~uur;zl 
dercrmunanns beitween the z~doptlon categarues. Spccihlcall~r, we addressecl Bc~ua: yuesrions: 
(1) how can the different qegmenrs of r i le adoptcr ~narker be dercrminrd. (2) whsr arc the 
charaucensr~cs of tlze adcrptevs in lthe different catlegortes, (3) how do the deicrm~nants of  
behaviour of rhc adopter categories differ, and (4j n h a r  Instruments fit these segmenrs 
/-rest? 
'To adclress rhesc yucstlcms, we further analysed the data from the survey of ho~~s i f tg  
assrrcraunns rncnuoncd above, fcdiuw~ng the &eoqr of Rogcxs and Rbore.  
Rogexs (1 995) cllsunguishes 6t.e adapter categories: the mnovarors, the early adapters, the 
early rnajorq,  the Inte raajor~ty and h e  lagga~ls.  I;rom a marketing poirlt ofvlew, hlacpre 
(20102) ha.; contlcnsed 1511s catcgorizadon of Rogers In two categories: the carly market 
and thc mainllitream market. Xccordlng to Rogers (1995) and Moore (2002) differences 
irx adop~on  ratch c9f the various markets onginate from drfferences in the actors' attitudes 
towards change and innovatiun. 
We constsucted thr variable "adopuon rare" and used ~t to chsunplulsh between adopters 
oil rhc basis of sl~eed o i  ndopt i~)~~. In tlie table below we show the aclopuun categories 
wirh ~l'rc var~ablc "adopunn rate". 
Table: Aclaption rate and adlapticlin categories 
s t  innovator 122.9% j 
Baser1 ~ J I I  x housing ilsso~iatio~z'a score on the variable 'adoption mtc' \ i c  know iu w111cYl 
market seginenr ~ h c  ~ r ~ d ~ w i d ~ ~ a l  h o ~ s i ~ ~ g  as ocj3~aai-1~ belongs. Housing assoclauuns n ith an 
adqp"iol.r ratc 4-5 belong in thc carly market, Olouslng associi-ruons nlltli nn adopuon rare 
o f  13- 1 ,  2 ancl 3 Lclong to h e  mnutwrrcarar ~narlicr. 
The  carly ni:xrket and rhe rnnlnstrearn rrrarker were fi~lrrther characteti~ed based on 
hfoorck ctxl~parison of rile early market and rlae ~13ainscream market. XIoorc characreri;.es 
"Fhc early market actors, as vtsmrranes, arc monvated by ~ L I ~ T L ~ ~ I T C  pporti tniues and 
chnllcz~ges. rhey seek rc\-olurionary advances, and arc somewhat contrarian and self- 
rcSercnctng-, they ;~vold thc herd, take r~sks ,  have a long term decrsiotl laonzun and seek 
\\,hat 1s possrblc, :mcl :Ire ortented on the l~es t  echnalog:. 
'T'he mainstream actors, 51s pzagnaatlsts, arc motivated by current problems, seck 
eliol~ationary acivn~lces, they are crrnform~sts and reference ochers perceived as srmtlar, 
~lxer sr:lv wirla the herd, :are rrsk-averse, and p ~ ~ r s u e  lvhat is probable, the), have a shore 
term decision horizon, ;md \~~ seek h e  bear solut~oric pro\.lded by a rluxrket Ie;idcr. 
(Moore, 2002). 
By means of  the vanable 'msionariry" constl-ucsed of 14 Iterns of  the questionnaire, it 
could be  concluded ahat t l ~ e  arly market segment of I~ousmg associ:ltlons i s  si@Grandy 
Inore v~sionaqt than the mainsmarn scgnicnt. FPUITI  he :~nalysls of be;l.ra\i.rourai 
deternvnanrs it appeared that d ~ e  arly n-naskct cons~clers policy nlattsrs important. Tl~cy 
often have an en\-ironmental policy plarr ~nc lud~ng  c n e r g  conservation and reaic\'lml>le 
energy. But they perceive the inhliuen~ce froill the branch organi~atloii~ and the ~rafluence: 
from the governrrucnt as l ~ o r  so important. "e tnainsueain, however, has R \veakly 
developed policy o r  n o  policjr at all. And the malrtstsearn prefers ~ntersectoral, cuopcrsdun 
much Inore so than the car]?- market. Renewable energy i s  not an in~poranrzt issue t'ur the 
mannstrcam. T11elr dec~sioir rnak~ng is vlzore influenced bl. the braiiclz r ~ r ~ m n ~ z a ~ l o n ,  and 
they are more susceptil~le to governmental influence. 
Earlly market en mainstream policy insammeats 
I n  Chapter 4 we stucbed which pnlrcy 1nswunIr;nts w~ll most effecrively ~nflucnce thesc 
two s e p e l l r s  yiiithm the target group of housing associadons. We first lotrketl at tCie 
differences between the early and n2arnstream nrarker actors from a Lelia\~ioural~change 
pomt  of view, and analyzed early iaaasket and mainstream decision 111aklng bctmv~our. 
Seco~adlji, \lie studted In what way exisung pohcy inlstrume~lts differ ln influencing rhe 
behamour of these actorb, and how the acuvo ingeclients o l  poluc!? insrrurncnts 
specifically target tbc behaviourall cl~aaactens~ics of the carly marker actors and 
malnstrearn market actors. 
W e  combined the results of these two st~idles In an overv~ew of imsclurnents surted for the 
early market arvd mainstream markel. 
Early market instruments. 'l'11,e early markct is best ~ ~ ~ f l u e n c e d  ~ l ~ r o u g l ~  k~i(~\x~Ieclge 
transfer about unI?ovauve technology and pruciucts, and s k ~ i l l u j ~ ~ l l g  C C ~ I - J Y ~ ~ I ~ I C : I ~ I ~ ~ I I .  
Demonstrations challenge these accors i f  they can play the role tsf clemt~nsrrator. 'T'I~ere 1s 
no need for much instruments to stl~nulate thc early market bccausc the) arc hjghJ~ 
~n~ ins ica l ly  anotlvated. 
Mainstream instruments. lnstrunncn15 lhat Crest ~rlflwence the mannstr.c;rm Inarkel 
~mclude: specrfic permits - they cause a psoblcrn h a t  the target grou], has 60 .;olvc, 
covenants have $1. dcl~beratc character and orlent the actors coward the  ~ O L I ~ ,  sill~sltll~es 
can mfluencs the cost-benefit seasoning of the matnscrcain, and here rhe most c f f r c ~ c e  
farm is ca3h-on-'the-barrelhead. 
Furthermore, rnalnstream lnsrrumenrs h o u l d  einphxs~zc corninwnlcaaon about 
advantages such as cornfosr and quahty In addlt~on LO money and cnerm \awlngs, and 
prcsc-rrc energy consemation as a soluwon zo an acmal problem, 1.c. quality improvemeat 
of h e  houslng stock. 
Speeding up the adoption of innovations in the mainstream 
In C:hapter 5 the quescacrn was addressed, that tnany imovations ~n the Geld of energy 
consemation reach - h e y  diffuse only mto - -lie early matkct. 'The: mainstream market is 
hardly rcachccl, because rhe rnalnstrerurn has a much more pragmatic and cautious attirude 
towards change and innovat~on. This "chasrna9etx~reen die early market and the 
marrsueam 1s caused by the dlFEerent att~tudes that the actors in these segments have 
toward change and ~nrrovation. In order to intcnsrfy the d ~ f k s l o n  of energy irclated 
innovattons inso h e  built environment, t h ~ s  chasm between the early market and 
mainslrcam market has to be crossed. 
Crossing the chasm 
According ro Moore (2002) the first step 131 crossing thi3 chasm is to first win a niche 
marker In the mainstream as s~a rdng  point for winning the xesr of the ~nainstreaxn. T o  
cross the chasm, adaptadon of the innovatzon to  meet the morc pragmatic needs of tbc 
mainstrc~im market is indispensable. In order to perform tlus crossing task, the following 
rhrec quesoons were adclressed: (1) how can members of t h s  mche segment be ~dcntified, 
(2) what arc rhc characterrsrics of the niche market, and (3) what. approach should bc used 
to reach t h ~ s  nlche market? Thcse questions were allswirrccl by pcrforn~il-rg a seconclaqi 
;~nslysis of the d a t ~  of the suwey the t:irget group of hous~ng associations. the early 
~rnjot i t )~  scgnlent in the manskrearn contains the members of tlvs mclae scgnaent, arid 
focus of rr~arkcrlng activities sl-rould be targctcd at. the rnosr pragniaric membcss of the 
early inajorlty segment. 
The  adaptation of hinore" slnarkeung method of "crossing the rhasrn'?jnto the field o f  
polrcy clevelop~~ient lccl tn ;l protocol to cross the chasm. 
I n  C:hxprcr 6 i t  was concluded rliar the  neth hod, explored nn t l i~s hssertat~on, conrr~l>utes 
ttr p~~lncy sciettce in owo ways. J7srscly, by xdoilr~g the bella~yjoural snalys~\ to policy 
develc~~~mcnr,  itre tllic~Qiod provides n ra~ional hundauon to !,elect effectwe and cfticlent 
pol~cy I I I S ~ P U I I I ~ I ~ ~ S .  S ~ c o ~ ~ d l y ,  seg~ncnlauon of thc Parget group Into an earlsly rnarkct and 
mn~nsueatu rrazu.kct rc~rcals tlint policy instruments influence these two segments 
differ~ntly. 112 choos~sng pol~cy ~nstrwmenrs tluls should be talcerr Into accourrt: weq 
bcgi i?Wl  1Icz 1-7mp-P" UEtrLitnents. 
Lksr furartc i~pplic:~tions of  our anerl-lac1 11 rs recn~ntnended that It should addrcss the 
nrvfluence of nc tw~rks  \vitlin target groups on rhe It~duvidual actors' adopt~lon of energy 
relev,~nt ~nnnvations, and should dc\-elop rlw ttlethod from a n e n ~ o r k  perspecthe, by 
slul~icy lng $111 relevant target groups 112 the nemrsrk. 
Further rr upas concluded that d~ r:lerElad conrx~butes m poky dcvc~l~3p11zer~r In nwa ways. 
E~rstly, it provicies a tloundslnorl for applying the F13F'lJ3R-me t l d  (From Pcjlicv 
Fcrrrnulatrng Tu  Pohcy Results)hto target goups. Secondly, t t  provides a mmhnal Itrils~s for 
opesanonalizmg - cross~i~g tlre chasm - the system innovation (rxaszsiuon] npyj-oath of 
N a ~ ~ o n d  Envirunmental policy pl;ln-4, by pr~ix-lciing a method m speed up rhlz :rdop~ron 
of innovauons in the mainstream. 
1 jcc I(lhal,ter I, p 13 Poljcy, un nun, began to h c u 5  on1 \\*ell-lrullt 1mp~ernc1ru~vco11 prrlg1s:nrnt.i u l t h  
snccvfic results 'l%ls &en@ of ~ C U S  15 called: PPI%T13R (14rorn Pol~c) I'or~nub~l~ag'Tu P.~I~ILY ne5w114), 2nd 
Die verandering vari het klimaat is teil van de gote rn ihe~ i~~ro l~~emcr i  v'iia onze 0 ~ 9 .  
Onderzoek naar de klirnaat\rerxndering heeft de  niivlucd a:iri her rixer~heblh handrlcn 
daarop, .\-la het broeikasefficr, aan hct licht gebracht. D L ~  luceft veel iegeringen ertoe 
gebracht belad ee maken dat erop gericht is om de anciisclijke ooiz:iken van de 
kjiinaatrrerandenng kgei1 te gaan. I-let iirrminrleren I an liet ei>esg~cgeb~urk en daaril-rer dc 
verrnii~denrig van de C01 uitstoot, draag dalr aan bij cn is onderdecl van \rei 
regeringsbeleid. Wlr beleid bespaat tut hct sumulercn van do ianmd&elrng \ ra i~  
energebccparingtechriolologie eri duur~arno enesge en het st~ili~alcïen VRII rnvestcrlngen in 
eriergelcsparing en duurzame energie. 
I)e onnx.nkkehng van eaergiebesparitigtecE~nol~~gie op 7rcl.l bespaart geen criergie. Pas :lis 
Cluelgr~epezi energiebespasii~ga- en duurzar-tle cncrgìerrchncaluglc: gcbia~kei-i, wordt cr 
energie bespiaard B e  Mrderlsndse regertng heeft iiz lzet bijxoricler geebrurkers en eigetl*ar.: 
van gcbauxven aangemerkt als grote energicgbru~kers. Door  deze doelgroepen tc 
sumuleron l ~ u n  invesceitngsgedrag axn te buigen in de ~~c l i l ing  ~ a i n  ~ n e r g l ~ h > e s p r ~ n g  e11 
duurzitme erlcrgie, .zal de geboiiudc utngevii~g energie besparen eii rcil bijdrage leveren 
aan l.iet klimaaitbeleid. 
D e  hoofdvraag van deze dassertatie iq: Op urclke wqze i s  hei iirogclijli C C ~  
onderbotwde intemenéiestrategir te onwikkelen die I-ier gedrag van clc cloelpoe13 
beïnvloedt en hen stimuleert te investeren rn erier@eY>esparing en 
duurzame energie. Met lzet antwoord op de?? vraag komen WC re,qenlcser :ian cle vraag v211 
l-iet niinrsterie van Volkshuisvesting, Rwrnrclijkc Ordemilg en Milteu (WtiOi\/Q naar een 
inte~7i-enrie.;iratcg~c' die met beargumerireerci iristruinei-i~nïiunn doclgroepciá ';t~rniileerr om 
meer Aan enerpebcspanng [e doen. 
De  hoofdvraag heefr betrekking op verandering víin gcdrag 1% ( ~ i m  rlexe v1n:ig I C  kunnen 
bcan~woorden I S  c t  voor gekozen een ii,rs:rnder.!ng-fioricnicerde aa i~pak  xe vul gei^ I fct 
model van Green cn ICxeurer (1999) Ite: plaiiii~ng- en el,aluauetlac.r~lel L'l?l'~CJiDE- 
PROCEED, hanrecït een reranclering-georier~teerde aanprak. Daart~ila i <  het l'ltl<C:l:l3l:- 
PROC:ET'W model gebmrkt. O m  de ~ ~ c s a n ~ ~ r ~ n g s ~ s r ~ ~ c : c s < ; c n  in d  doelgroei> 11:idcr i e  
onder/uckrn i s  cle rl.ico.cie over de diff~i5re van innovarrcs vun Rrlgcrs (1 9355 g I i l - ~ r i k n  
specufiek voor hel onderzoek n;iam: de adnpae van innovaltes clc~rrr  clc lnaleicrrcara3 1s 
gebruik genzaaka van het P-iighrech inarkeurig rnoclrl van 31ilurlre (2002). 
I n  het inleldende InooMstuk 1 \i;orclt het energcbespanng~bcIci11 gescliclsr tcgeil CIC 
achtergrcinc'l van biet mheubcleid, waarbij het belang van een doelgrg.s-c~el,~ialzpak diaideltjk 
wordt. 
Het PMCEDlB-PROCRED model van Green en Geuter (1999) 
In  hoofdst~ik 2 wordt allereersi het planning- en evaluatzemodeB van Green en Kretiter 
(1 6)9rS)9 het PmCFiDE-PROiCEED model, toegelicht dat gebrunkt is om intemenues te 
cmnrwrcrpen die het energeg~relaterb.de gedrag van de doeipoep wor?-angcoTaraues 
heinvloeden. Dit model hanteert het volgende uiganepunt: het ontwerpen en plannen 
van een intcrventie~;trare@e die gedragsverandeq srimuleerë, hangt af van inzlicht m de 
determrnanwn van dar gedrag en om de kennis over de methoden die effectief de 
cletcrrnirranreni bcinvilol-clen om zoSn gddrqsverandcrtng tc sumulcren. Determinanten 
zijn h c r  gcdefiniecrd als factoren die gedr-svcra~~dcrnng bij een actar beinvloeden. 
BLj de roepassmg van het model van Green en Kreuter is hun aanname overgenotneri dat  
deternunanten uu drac: hoofdgroepen factoren bestaan. 
1. De predisposing, vr~orbesieimrnende, hcroren. DIK tija de organlsaue-mten-nc factoren 
dnct, voosafgaar-nd aan het pdrag, aanwezig ~ q n .  Ze mauvexen het geclrag. Het gaat hierbil 
om: bewustzijn en keianis, organlsane-rrorrn, subjectieve r~crrm, houdinig, cigen-effecrivire1t 
e13 1nILelllle. 
2. De enabiing, in staat stellende, factoren. Djt xnjn de situationeel-exter~~e factoren dle, 
voorafgaand aan hlei gedrag, aaj-nwezng zqn. factheren het nreuwe geclrag. Deze 
factoren 11elA~cn. bc~clcknng op externe hulpmiddelen. Hmcrbij gaat Irer om iiiiancs~ele, 
tecl~nische, c~rgamsa~onsche en juindrsche hulpmnddelen. Bijvoorbeeld: subsrdier, 
cng11eenr1g advies en wcrpnnrnqn. 
3. De rsinforcing, versterkende, facroren. Dil- zijn &e gevolgen van gedrag dinc bepalen O E  
een arganisauie feedback lmîjgt. 'Ze omvatten feedback \m collega-arga~usalles, advies van 
exper~seeri feeclback van belaïngrqke orgmissues, bijvnorbecld overhedet~ cl~e subsidrei; 
axnbreden en verplnchringen l~ancihaven, en, tenslotte, feedback van klanten. 
Deterrmrirranten valm het gedrag 
Oin tie dciierio~in~i-ircn vasr ie s~ellerr d ~ e  liiet eiwïgerelrireerd gedrag, lier nemen van 
energiebespai.ernrlc maatregel ei^ ~ r i  Ihun worr~npnorraad, beinvloedcn, is i i i  hcc eerste 
oi.idci.zrrclí rei1 sunejp uicgcvocrd onder de doelgroep wc~cil3lingco~~~c~rattes~ 
I n  l-i<ioirds~uk 2 worden vernolgrris de opzet en de resullaten van eleze survey besprokcn. 
1-let re~~iltú~iix was d81 28% u-an dc varianuc .i-:in liet srlerg~egerclateeLdc g-cdsag verklaascl 
keil worden C V O C P ~  d l  ge~tlrncnlijke determlnatnterr. liie irrdlwicluele dcteriminuntcsi 
vcrklatirrlle~i de varimtlc als voLgr: 
- rle aarrd~cl-it voor crierg~ebesp:iri~~g \i.crgclekeni rncr Icehaarhcid, diefstaiprievcntie. 10% 
van de z arinrilre; 
- PICI hrU13cn van een cun~renatit met ecr-i gemeente: 8,8$0; 
- ciisrg~ebesp~~ring als ren ilaiddel tsm ~x~oonlasten te verrnlndereiz: 6,7J/o; 
- de a:rnaiczigl~eicl \pair een energ~ebespann~q oorvechter: 6,796, 
- d e  aaxru;ezigheid van speciGek crierg~cblespasingke~r~us: 6t4ui~; 
- energiebesparing als bijdrage man Ilet wooncornáon: .5,3'%0. 
Om uit de geronciee~ deamrinanten vaisr ce stellen wat dc bc1;zngr:rjjkst.e 'r>eii~vloedetirle 
factoren van heit model ~ i l n  IS een analyse ge'imaakr van de rclane tussen de drterr-i~lrlianben 
uit de survey en de pmdispesung, errsbhrrg en rurrforci~rg htcroren van het irrodei. Van de 
predisposing factoren is de  attitude het belringnjlksr. ge\.olgd dooi  d e  subjectie\rc norna 
en de ergen-effect~vitelt Beu~xst~a~rr en kerrriis spelen geen belang~jkc rol. Var1 de 
enabfing factoren spelen dc tecl-inische Izulpmidddcn de  belanpijkste rol en? spelen 
fii~anczele hulpmiddelen geen rol van betekcms. Feedback \rail colleP-c~r~nrsat~es n 
feeciback van de  overheid zijn de 'ixlangrrjksre rcinfoaciazg hctr~ren.  
Beleidsinstrumenten en determinanten 
Verder IS in Eioofclit~1k 2 van de  vier hoofdgoepen beleielclizs~~irmnten - juridsclre, 
eco~~ornische en curnmzunucatleve insu-urnci~ten c n  fysickc voorznenulugen - onderzoclït 
war hu11 werk;.arne hestanddelen zili~, dat \\i1 zelpgen hun rnvloed op derermtl~anten. Dir is 
gebeurd door literatuur op het gebied van belcldsrni;tnimelzten te becïudcren, en 
venolgens re 'inalj-sercil o p  welke faetorcn y a n  het model, de paedispocirig, eiisblung c n  
relr-iforcing factoren, de  verschillende Iireleidsinstsumenten unvlloed utoefenen. Dczc 
theoretische ~asts~ell i irg van de werkzame bestanddelen IS vcivolgerrs beoordeeld doos 
een aantal experts op hrt  gcbmed l a n  gedragsverrandering en belcidsi~~rrrurneiaten. S o  is 
gevonden dat her inswument 'coirvenai~s' met irame ~nvlaed hlre5t o p  de factc)rcr-i arritucle 
en feedback vali cle overheid. Het insu-uiaient 'voorlichting en kenilisoverclracl~t' Iieefi 
n.iet riamc invloed o p  de fxctoren aulareness, atiilt~ide e11 nieuwe vaarcligheden, het 
iristriurnent 'persoonlijk atlv~es' lreeft ~nvloed np de factoren kennis, eigen-effecilivireit, 
orgarr~satorische hulpmiddelen en nleuuie vaardagheden, en het ii-ictnirnent "den-ionswaril-s" 
hecft meL name invloed o p  de Iacrtrr cigrr-i-~ífectiviieit. D r  liopl.ieliixg v:m 
beUetdsinstnrrnenten met hun werkzame besranddelen - Irun efFeci »p de dcterir~inanreri - 
aan de belangillkste in dc sunrey gcvonden clenerminairtcriz. lcvrrt ecri lrjst van 
isiist~mmcnten. op, due hei best passei? 17111 de detcrrnrnanicn. V r n  clle juridi~chc 
instmrncriteir zijn con\renaritieai en  naleving enfan,  van belang. Economiscl-ie iii7snturncnaet-i 
z~iii voor n.olrlngcorparrauies irauucl~jks etfeeuef. Vair de  cornlnunicaiieve InsrrLuiricl~tcn 
~ i j n  voorlich~iiig en kenni~civerdraclir, demonstraraes ci-i persoonlilke advilsi, cffectzrf. 
IriPi-astrucrurele voorzicniirgen kilrrznen een cffecuef belcidsirrstrzime~~r vorinen. 
Segmentatie van d e  doelgroep in eaaly marker en rnainstneam rnaiket 
Tn 1roofdstuk 3 is hct nlct-hoinc>gene verandenngsproces van cloelg~~iiepcri onclcrzochi. 
~eraindesirigsproccsse:~~ bij doelgroepen geleidclijk verlcipen. E r  is eerst een klrii-re groep 
eerste adapters, dlc gevol-gd wordt door Iarercr adapters. Fn hert 1cr1r1 icomt de 
adopnc-theorie van Rogers (1992j erop neer dar scjmnnge orgmisanes, ex-enalc mensen. 
gsvt>e.hgcr zijn voor verandering en daarom veranderingen rellauef snel accepteren, tenw~lill 
anderen 'de liat uit tlr hoorn kilken'. 
Daarom wordt tn het rn hoofdstuk 3 besproken exploratieve onclerzoek onderzocht. hoe 
de doelgroep wonkgccrrporaLjes gesegmenteerd kan worden m versc&Ilende 
adopwecatcguricZn en wordt twens onclerzocht hoe het gedrag van de adopters uit deze 
ver~chnllencle caregoriekn her meesr effectief beïnvloed kan. worden. De volgende vrer 
ondcrzoeksvragcn zrjn aan cle orde gekomen: (1) hoe kunnen de vcrschillencte adopter 
segimenten 1n de doelgroep worden vastgesteld, (2) wat zijn dc karakterisneken van deze 
d o p t e r  sehmenlen, (31 waarin verschillen de dererimnanten van deze segmenten en (4) 
welke incl-rumenten passen het best bi] deze scgmenrcn. 
C)m deze vragen t<: beant~voorden is clc theorie van Rogers (1995) en htoore (2002) 
gcvolgcJ en I S  een nadeire analyse uitgevoercl van de gegwens urd de sun~ey &e onder de 
doelgroep woningcorpora~es is uiigevoerd. 
Roger5 (1995) onderscheidt vijf adoprieca~egoruicn: de inllovators, de early adopters, de 
earl) rnajoriry, h e  late rnajorlty and ~11e laggardc. Vanust eeri markeung s~anclpunt heeft 
Moorc (2002) deze categorisalie van Rogers samengevat m twee categorie&i~: de early 
market find the inainstrearn marker. Volgeris Rogcrs (1995) en Moore (2002) komen de 
~~etschilletz in adoptlesntolheid van de verschillcndc adopuecategorieen voort uit de 
verschille~z in nzouc9ing tegenover Iinnovaue en verandering. 
Mct behulp var1 cle variabele 'aclopticsnclheidkzijn de individuele wt~ningcr>rporaaics 
in~drelc4 in de verscl-iillende adoptiecategorieen. Zie haervnc~r onderstaande tabel: 
"Tabel: Adoptie snelheid en adaptiecstegarieErai~ 
-.  -- -- - -. 
volgens Adoptlecategori&n volgens 
Moore(n=205) 
-- / Score 4-5 1 adclpt~ssnelheiiol hoog: innovator 1 22 9% l Early markeit 1229% 1 
Score 3 
Score 2 
Dc early market actorcn, de vrsiconnlrcrii, warclen gernotaveerd ctanr taekomsuge kansen, 
en zlln op ~ o e k  iinar ïe\~olutacina~se oplossing ei^. De  earl!? market actoren / ~ j n  tegc~~draacts 




adolptiasnelheid laag' laggard 
bcslishorkw~i ligr verder \weg, ze z i j n  op zoek nnnr dc Lesre reciinulngic, liet b e ~ t e  
tnnnivatieve product, 
De  rnainstrearn rnarket acrsren, de priigrnauci, zijn gen~uuverd  door dc hwd ig  
problemen en ;loeken naar evolutionaire voordelen. Ze kljketz LU[ naair rle beste npplicatze, 
aangeboder1 door een markdader. S e  zijn conformis~sch, ~ k s e r e r ~  aiin cullegy~% ccn 
volgen de groep. Ze mijder1 r~sico's en ze beslrsscn op de kor~c  ternliln. 
hllet behulp Tan veestaen jcems mt de vragadijsz is de variabele 'z~rsroaariteit' 
geconstrueerd. Hiermee is mate van 1risaorianteit bepaald \Fan de edisly nzarl\cr e11 de 
~n-iristrean~ masket. Er  kan geconcluíleerd worden dat cic. earl\# markct ~ f i r z  
~i~olningcorporaties ignificana visionairder 1s dan de m;un>tream. Verder leverde een 
analyse van de -z-ersclullen rn determinanten tiissen íle enrly ~mfirlirt ei1 de ri-minstrearn rle 
volgende conclusies op: beleidsli~~iesties zijn belangrijk voor de e:lrly rnxrket v~ra 
wonmgcosporaues: zij l-iebben vaker een milie~~beleîd~plairit wa:iriai energiebesp:uring cn 
duurzame energie zlpn opgcnnmnon. De  earl57 market actosen eninren de iiiulcned \ ai1 de 
korpelorgan~saae en de o\perheid als niet zo belarigrijk. 
D e  rnanstrearm heeft weinig of naii\xdijks beleid en heeft rileer vcsorkeur \'oor 
samenvrerhg in de sector dan de easly rnarkec. De maînstrean~ heeft niet ~0%-ecl  
belangstelling voor cluurzaime energie cn l-tuil bcsluin~orrniiig wordi duidehjli beiiztlloed 
door dc kaepelwrganisatie en ze zijn gevoel~ger voor ov erbeidsinvloed. 
Early rnarket en madnstream instrumenten 
In hoofclsrlmk 4 worclt antxvot~rd gegeven op de vraag welke b c l e r d s i ~ s r t e  het 
meest effecrsef deze rwee segmenten i11 de doelgroep u~oningcoq~oraries beïnvloeden. 
Daartoc ~ i l n  eerst de verscliillcn tussen de nxree segmenten belieken vsnulr het oukprnr 
van gedrags~~cranzderil~g en 1, l.iet h>esluit~-orm~ngs~~rncc'i v a n  Leidc scgo1reiilirri 
~analysecrd. Venrolgeirs is geairalysecnl op \\,elke wujze tie bcslaatlde 
P~elcidsinstrume~ireii hier rriivloect op u~toefeferïien. DIL Icvcrcfe cera ovcr;licht 0 1 3  t m n  \ixlke 
Ireleidsunstsumenten her best passen bil lrer early xnnrket segment en her iïr:~in$ircarn 
segment. 
Early maaket instrumenten. 13e eacly rnarket wordt hct raieest l~rrizvloerl xloor 
kenniso~,~rdraclnt oircr iizno\ratic\7e technolngie en prarl~~ctcn cii ~iutir slirnulercntle 
cornrnunicacic: dcrnoars~sancs, I->~j~roorl~eeld, dagen tlcxe actoren ult voor cle rul van 
deiizonsrreerder. Overigens zijn er  ntei vecl instreimen~en nodig olm de earlqr ~niiskcl 11-1 
be\vegng te brengen: xc zip al actief vanuit ziclizclf. 
Mainstrearn instrumenten. Instrumeirten die gocd bij de rnairrstream pnwcn ;~i ln :  
'specifieke vespnnmgen" Deze verclorzakeri narnch~k een probleem da t  de acror rn»et 
rsplrsssen Wcr. jnl;trumenr "convenanten' werkt cloor het groepskarakrer en dokor het feut 
das er welovemoger.i voor gelcozen moet worden. Subsldes kunnen de kosten-baten 
aiheging l i j  m&nstream actorcn betnvloeden, u;aarbq subadies volgens het principe 
'boter bi] de vis' het best werken. 
Echting dc mainsweam van wonrprgcorpora~es nnoec vooral gecommuniceerd \x~orden 
over de voordclcri van ener@eî~espiirii?g in termen van hva1iteitsverbeterin.g en 
coinEorrverho~ng, gevoegd bij ijkosrenverlaging en energiebesparing. Energiebesparende 
maatregelen moeren zoveel rnogehjk gepresenreerd worden als een uplossing voor een 
Isesraia~ud prasblec-m, bijvoorl~eeld als kwalitettsverberering van de woning voorraad. 
Innovatics veroneld in de makstteam brengen 
In I~oofclstuk 5 worclt gear~alyseerd en besproken 11oe het komt dat veel innovaties op het 
gellsled raiu enetgjebesparing allcen de early inarket bereiken. Actoren ult het rnsrlnstream 
segment hebben door liuiz praigrnausrne een veel voorzichtiger houding regenover 
veraitildermg ctz innovatac dar1 actoreri  LU^ lzet early markct segment, die door I-iun 
visionaire ~nstelling poslaef staan tegenover innovatie en verandering. Tussen deze fixree 
iegmeruten I I ~ I  daarom ccn kloof die voor veel innovaues rnoe~lrlk te overlsr~~ggen is. Oin 
de ditdusie van energc gerelarccrdr innovaties te intensiveren, zal deze kloof tussen de 
early rmrirket en inainsízeam tnarket overgestoken mt-relen worden. 
Kloofoversteek 
Volgens h'Poore (2002) bestaat de eerstc stap van deze kloofoversteek uit her veroveren 
van eettil nichesegnerir in de rnainstrearn. Vanuit cleze niche \xrorclt de rest van CIC 
rnainsrreatlu benaderd. O m  dit nlcheseginent in de mains~earn te veroveren is l.iet 
;el~coi~iui izooclzakel~lk d:ii tuct in~zov;rrieve psciduct wordt aangepast OP compleet gemaakt, 
zodal 11ct prodiici regemoet komt anisi de pragimati~che behucféeri Iran de rnarnsttcarii 
tlzarkei. 
0111 clïlrrc kloof /c) grsec4 tnogclzjk over re stekel1 hebbcrz we cle volgende drie vragen 
C ) I P ( ~ C ~ . ~ ~ C F C ~ ~ .  (l) EIOC ~UIIIICII  leden van dnt nichescgncnt \r~oir~len ge:eldentificeerd, (2) war 
rijn dl, I\ctn~znerlrcil v:ua clio aïicheseginent, czz (3) wat voor ben-iadcriing 7 .0~1  gebrurkt nroeten 
\\.tirdcn~ C I ~  d r x  niche tc bereiken? Deze lirageli /rjn beantwoord inet belaulp van cen 
secundaire ailalysc. van de dxtsi uit de survrj onder \i~oningcorporanes. De leden van het 
~iiclic\cpneiir bel-iiarcn tot cle earl? maJOrlKk wan de nIainstream. En nurketing acnivrtciten 
jro~idzsi zicli tizr_rcceir rlclzaen op de ~neest pragmat~scl~e onder Iieo 
PYloorek o;~.i~arketing -rietA~ode is Stangepast nuar l-icl: terrein vaiz bele~dsoiitwilkkchng en dit 
hccft geresulteerd 111 cezz pïorucol, wa t  liet ie volgen proces van deze kloofovcrsceek 
bcscihrijfc. 
In  hoofdshik (9 is tor clc condusie gcliomcil clat: de in deze disserratie vcrkeirdc 
rersnderinggeonEnteerde methode, gcbseerd op een airralyse vair gedrag en 
determinanten, op mee manieren een bijdrage let-ert aai1 de beleids~x~eten~01~~p. 
Zn de eerste plaats is de analyse vnix gedrag toegevoegd aan de on.~x~~kiltcUs-ig vali. bi-leid. 
Dit versctraft een s%tzorreíe oilderbouu;ing voor effectief en eff;'uuetlt 
bele~dsi~ustrumentariumn ter beinvloeding van het gecls~g vim doeigoepen. In de p~\ierc!e 
plaats heeft de segmentaGeandyc van de doelgorp apgeleverri dat: belrrndsisristrumente~~ 
de sepleriteri. vercclullend beïn7-logden. i311 de keuze van het beliejds1ns~ï~1la1ent3riu~i3 7ou
hier rekemng mee gehouden moeten worden: ieder sepe l? t  z~jri type instrurnet3t. 
Verder wordt bij toekon is tag^ toepassing var1 deze vcsanderirrg-georieillteerde i xe t l ~adc  
aanbcvolrri om rekerung te houden met de iiilvloed va11 ncr\verl\eiz rond doelgoepen 013 
de ~i~dividuelc a toreri. Ze moes toegepast wordcri vanuit een nenverk perspectief, \v:iarbij 
alle relevante doelgroepen m het nerxvcïk 111er surveys in Laart gcbracht siloeten L V O ~ ~ C I I .  
Verder draag1 onze \-erandcringge(~r1&1~teerc1e n-iethode op hvee inanreren bij aan de 
oncwikkehng van beleid. Allereerst schept het de voo~~vaardc oin de IQTB Methode toe 
te passen bij doclgoepen. Op de meede plaats schept het de voorwaarde om - via dc 
kloofo.r.ersteek - de transitie aanpak van NMP-4 opera"neeell te cnakeri door urnurvaiies 
daadwerkelijk In de mainstreaim te brengen. 
